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ABSTRAKT

Zhvillimi ekonomik i një vendi është i lidhur ngushtë me zhvillimin e sektorit financiar e
veçanërisht sektorit bankar.Shumë ngjarje që kanë ndodhur në Kosovë kanë bërë që të
rishikohen në mënyre të përgjithshme si politikat, procedurat ashtu edhe ndërtimi nga
fillimi i sistemit bankar.Jemi munduar në këtë punim të shqyrtojmëzhvillimin e sistemit
bankar të Kosovës i cili i ka dhënë hov të konsiderueshëm zhvillimit ekonomik të vendit.
Kosova me anë të fuqizimit të sistemit financiar, rriti zhvillimin ekonomik dhe zvogëloj
dukshëm mundësine e krizave financiare, gjë që po e shpije drejtë rrugës së integrimit të
tërsishëm në ekonominë botërore dhe tregjet e mëdha financiare ndërkombëtare. Tash
sistemi bankar po zhvillohet dita ditës dhe po bëhet gjithnjë e me shumë, faktorë me rëndësi
për kanalizimin efikas të fondeve për rritjen e ndërmjetësimit bankar. Infrastruktura e
sistemit bankar është zgjeruar shumë në gjithë territorin e Kosovës, duke e bërë kështu
qasjen më të lehtënga ana e bizneseve dhe individëve.
Prandaj,ky hulumtim fokusohet në një analizë të plotë të treguesve nga sektorit bankar në
prosperitetin ekonomik të Kosovës për periudhën 2010-2015 , ku përpos të dhënave teorike
kemi shqyrtuar shumë argumente emprike të cilat na jepin një pasqyrë lidhur me raportet e
faktorëve të përbashket mes sistemit bankar dhe rritjes ekonomike,që janë shumë me
rëndesi.
Nga studimi u evidentua se në Kosovë, zhvillimi i sektorit bankar ka ndikuar pozitivisht në
zhvillimin ekonomik të vendit.
Fjalët kyçe: Sistemi bankar, zhvillimi ekonomik, krizë financiare
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1. HYRJE
Në këtë punim diplome me temën “Rёndёsia e sistemit bankar nё zhvillimin ekonomik tё njё
vendi – rasti i Kosovёs”, paraqitet njё pasqyrë lidhur me zhvillimin e sistemit financiar ndёr
vite, pёrkatёsisht sistemin bankar. Kjo temë reflekton rёndesinё qё ka sistemi bankar nё
zhvillimin ekonomik tё Kosovës.
Në krahasim me studime të mëparshme, kontributi i këtij punimi është se lidhja midis
zhvillimit të sektorit bankar dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës paraqitet e përditësuar për
vitet 2012-2015 nëpërmjet një pasqyre të plotë të një numri të madh treguesish sasiorë.
Duke pas parasysh ndryshimet e mëdha strukturore në sistemin bankar të Kosovës, hyrja e
bankave me kapital të huaj solli një ristrukturim të tregut bankar, duke zbatuar politika dhe
praktika që nxisin zhvillimin dhe ofrojnë një shumëllojshmëri të produkteve dhe
shërbimeve.Përdorimi i këtyre praktikave ndikoj dukshëm në përmirësimin e mjedisit
konkurrues.Për të siguruar performancen e duhur, bankat zgjeruan aktivitetet e tyre duke
futur produkte të reja në treg dhe duke përmirësuar cilësinë e atyre të mëparshme.Angazhimi
i mjeteve në dispozicion dhe i burimeve njerëzore si qëllim primar kishte përdorimin efikas
të burimeve financiare,zvogëlimin e kostos së ndërmjetësimit si dhe aktivitetet me kthim të
lartë.
Gjatë këtij hulumtimi shpjegohet qartë ndikimi i sektorit bankar në zhvillimin ekonomik, kjo
për arsye se sektori bankar dhe shpenzimet qeveritare janë burime të cilat derdhin një shumë
të madhe tëparave në ekonominë e Kosovës.Pozita dominuese e sektorit bankar brenda
sistemit financiar nuk është e rastësishme.Roli që ka sektori veqçanërisht në kreditimin e
bizneseve dhe jetës ekonomike të njerëzve, bënë të kuptojmë se është indikator me shumë
rëndësi i rritjes ekonomike dhe zvoglimit të papunësisë.Përderisa bankat kanë këtë rol atëherë
mund të themi se janë faktorë kyç në krijimin e vendeve të punës, në rritjen e produktivitetit
dhe inovacionit.
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Studimi synon të realizojë objektivat e mëposhtme :
a)

Tё identifikojë rёndësinё qё kanё kёto institucione pёr zhvillimin ekonomikë të
një vendi;

b) Të identifikoj karakteristikat dhe aspektet kryesore të sistemit bankar;
c) Të reflektojë mbi të dhëna statistikore të Bankës Qendrore të Kosovës;
d) Të paraqes rekomandimet mbi çështjen e shtjelluar.
Punimi është i organizuar si vijon:
Kapitulli e dytë paraqet shqyrtimin e literaturës, ku i qasemi një analize të zgjeruar nga
literatura vendore dhe e huaj, raportet dhe publikimet e Bankës Qendore të Kosovës si dhe
studime të ndryshme për sistemin financiar- sistemin bankar.
Tek kapitulli i tretë vjen deklarimi i problemit, ku janë të përcaktuara pyetjet si dhe një sërë
treguesisht me anë të cilave tenton të përcaktohet brishtësia e sistemit bankar të Kosovës.
Kapitullin e katërt përbënë metodologjia e përdorur në punim, ku tregohen metodat e
përdorura përmes së cilave ky punim është realizuar. Këtu përfshihen librat, artikujt dhe të
dhёna tё tjera sasiore me anë të cilave arrihet realizimi i qëllimit të këtij punimi hulumtues.
Prezentimi dhe analiza e rezultateve zë vend tek kapitulli i pestë,në të cilin bëhet analiza e
hollësishme e të gjithë kapitujve të mëhershëm, ku janë shqyrtuar të dhëna dhe detaje të
rëndësishmë për të arritur në rezultatet e pritura.
Pas prezentimit të rezultateve, në kapitullin e gjashtë janë konkluza dhe rekomandime, ku
bëhet reflektimi i studiuesit mbi hulumtimin e tij dhe rekomandimet e arsyeshme lidhur me
temën. Tutje në kapitullin e shtatë janë referencat, një pjesë kjo mjaft e rëndësishme e
punimit për të parë se sa i vlefshëm është hulumtimi. Dhe në fund shtojcat, pjesë në të cilën
vendosen të dhëna me rëndësi dytësore që vlenë ti bashkangjitën punimit.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Zhvillimi historik i sistemit bankar

...roli dhe zhvillimi i sistemit financiar konsiderohet si një element kyç i zhvillimit dhe i
rritjes ekonomik (Dushku, 2010)
Durguti (2015) në të dhënat që ka mbledhur për studimin e tij nga autor të ndryshem,
shpjegon se në historinë financiare tëvendeve të Europës Perëndimore, është argumentuar
mjaftueshëm se kriza financiare nuk është dukuri e re.Ai tregon se përkundër kësaj Europa
ka përjetuar kriza financiare në pothuajse çdo dekad brenda 400 viteve të fundit.Një fakt
është i njohur se edhe vendet në zhvillim edhe ato të zhvilluara, pra me teknologji të
sofistifikuar dhe me menaxhimin adekuat të institucioneve financiare nuk mund të jenë
imune ndaj krizave financiare. Pikërisht fakti i shfaqjes dhe rishfaqjes të herë pas hershme të
krizave financiare, pavarësisht nga format e ndryshme të saj, imponon studimin e thelluar të
historisë së tyre në funksion të politikave dhe strategjive që synojnë të përmirësojnë sistemet
paralajëmruese, të izolojnë dhe limitojnë efektin e tyre përhapës dhe njëkohësisht të
lehtësojnë menaxhimin e krizës dhe rikthimin e normalitetit të funksionimit të tregjeve dhe
ekonomisë në tërësi thekson autori. Sipas tij, trendi i globalizimit të tregjeve bankare
parashtron nevojën për rritjen dhe kontrollin më të madh të institucioneve financiare dhe
implementimi i rregullativës si një domosdoshmëri për krijimin e stabilitetit financiar dhe
ekonomik.
Komoni (2012) tregon se që nga zhvillimi i marrёdhёnieve tregtare, janë shfaqur dhe
zhvilluar edhe punët e bankёs tё cilat mundësoni dhe gjithashtu kishin pёr qёllim qё tё
lehtёsojnё marrëdhёniet tregtare brenda vendit si dhe nё mes vendeve tё ndryshme.Autori
thekson se me zhvillimin e industrive të ndryshme si dhe tё ekonomisё nё pёrgjithёsi nё
vendet kapitaliste ishte mё se i domosdoshёm angazhimi i mjeteve tё mёdha financiare të
cilat ndonjёherë ishte e pamundur të bëhen në mënyre të drejtëpërdrejtë.Atëherë,përmes
themelimit të bankave u bë e mundur qëmjetet monetare tё mobilizohen dhe tё shpёrndahen
nëper shumë vende të botës.Sipas autorit bankat të cilat ishin themeluar nё bazё tё shoqёrise
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aksionare me numёr tё madh tё filialeve i kanё mbledhur mjetet monetare prej ekonomisё
dhe popullit dhe kanё kryer punё pra,operacione bankare. Autorit thekson se në çdo vend
gjendet një shumëllojshmëri bankash, që kryejnë funksione të ndryshme në ekonomi ose në
degë të veçanta të ekonomisë. Mes të tjerash ai shpjegon qartë se sistemi bankar i një vendi
përfshin tërësinë e llojeve të ndryshme të bankave me lidhje të ndërsjella dhe me funksione
të caktuara si dhe karakteristikё e bankave nё vendet bashkёkohore kapitaliste ёshtё se shteti
gjithnjё e mё shumё po ndikon nё afarizmin e bankave.Autori tregon se edhe nё periudhёn
me tё ulёt tё zhvillimit material dhe shoqёror, bankat ishin tё organizuara nё formё tё tipit
universal dhe me zhvillimin e forcave prodhuese dhe me koncentrimin e kapitalit financiar
ёshtё bёrё specializimi i bankave.
Kurse në studimin e tij, Luboteni (2013) shfaq një pasqyrëtë rrugëtimit të sistemit financiar
të Kosovës.Pas përfundimit të luftës në Kosovë,një grup i ekspertve vendor dhe
ndërkombëtar bëhen bashkë për themelimin e sistemit financiar.Autori tregon se atë kohë
nuk operonte asnjë bankë e as ndonjë institucion tjetër financiar në Kosovë.Në fund të 1999
ishte themeluar Autoriteti Bankar i Pagesave të Kosovës,ku më të bëhet edhe nisja e
themelimit te sistemit financiar.Gjithë ato vështërsi dhe ato sfida i përballoj ky institucion
me sukses dhe vetëm vazhdonte gradualisht të zhvillohej dhe duke marrë funksione
shtesë.Autori zbërthen edhe shpërbërjen e ABPK –sënë Bankën Qendrore të Kosovës, ku me
anë të asistencës nga agjencionet ndërkombëtare,Banka Qendore përvetësoi punët e saj dhe
vazhdimisht merrej me funksionimin e rregullave që ishin në përputhje të plotë me praktikat
ndërkombëtare.Në studimin e autorit ne kuptojmë se rregullimi i sistemit bankar të Kosovës
mbështetet në funksionimin e bankës qendore me praktika moderne siç është mbikqyrja e
bazuar në rrezik si masë specifike rregullative e cila inkurajon bankat të mbajnë raportin e
kredive në depozita në 80%, me të vetmin qëllim që të bëjnë kufizimin e rritjes së kredisë.Dhe
siç tregon autori Bankën Qendrore mund ta konsiderojmë liberale për arsye se nuk ka kontroll
në normat e kamatës,programe të orientimit të kreditimit etj.
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2.2 Llojet e bankave

Sipas Duro (2013), shumica e sistemeve bankare përfshijnë lloje të ndryshme të bankave me
lidhje të ndërsjella në mes vete dhe me funksione të caktuara. Dy nga mënyrat më të shpeshta
të organizimi të sistemit bankar janë:
2.2.1 Sistemi bankar me një nivel
Autori tregon se edhe në bazë të emërtimit mund të kuptojmë që në këtë sistem rolin kryesor
e ka banka qendrore e cila ka të drejtë edhe të emetoj kartëmonedhë kombëtare dhe gjithashtu
luan edhe rolin e një banke tregëtare që krediton ekonominë dhe publikun.Ky lloj organizimi
i sistemit bankar përgjithësisht është karakteristikë për ekonomitë e planifikuara dhe të
centralizuara të modelit socialist shpjegon autori.
2.2.2 Sistemi bankar me dy nivele
Ndërsa për këtë sistem autori thotë se funksionon një Bankë Qendrore që përfaqëson nivelin
e parë, e cila bankë harton dhe zbaton politikën monetare si dhe emeton kartëmonedhën me
monedhën kombëtare. Sipas autorit Banka Qendrore nuk grumbullon depozita nga publiku
dhe nuk jep kredi për bizneset dhe individët. Ajo iu jep kredi vetëm bankave të nivelit të dytë
dhe qeverisë. Në nivelin e dytë bëjnë pjesë të gjitha bankat e tjera të cilat duke vepruar mbi
bankën tregtare qëpranojnë depozita dhe japin kredi për publikun dhe ekonominë.Gjithashtu
në këtë hulumtim autori thotë se ngritja dhe funksionimi i një sistemi bankar të zhvilluar
shpreh njëkohësisht edhe shkallën e zhvillimit të një vendi.
Në bazë të studimeve tëInstitutit GAP (2009), bankat e nivelit të dytë(komerciale),
grumbullojnë depozita dhe japin kredi për bizneset dhe individët në Kosovë.Produktet dhe
shërbimet e bankave komerciale janë të shumëllojshme, ku ndër ato që kanë rëndësi më të
madhe janë llogari rrjedhëse, depozita me interes,kredi të ndryshme dhe transferim të
parave.Hulumtimi tregon se kur klienti vendos të marrë kredi në nje bankë apo në ndonjë
institucion kredidhënës atëherë janë disa hapa (procedura) që duhet ti ndjekë dhe se ky proces
merr kohë me anë të analizave përkatëse dhe përmbushjes së kritereve të parapara si me ligj
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ashtu edhe nga vetë institucioni kredidhënës. Këto kritere janë thelbësore, e sidomos
mundësia e krahasimit të këtyre shërbimeve/produkteve ndërmjet bankave, e cila më pas
ofron mundësinë e përzgjedhjes së bankës që i përshtatet interesave të kredimarrësit,
përfshirë çmimin, shpejtësinë, profesionalizmin, sigurinë dhe transparencën e institucionit.

2.3 Roli i bankave në zhvillimin ekonomik

Liang&Reichert (2006) kanë kryer studim mbi lidhjen midis rritjes ekonomike dhe zhvillimit
të sektorit bankar duke përdorur të dhëna mbi vendet në zhvillim dhe vendet e zhvilluara. Për
vendet në zhvillim, rezultatet e studimit tregojnë një lidhje të rëndësishme statistikore midis
prodhimit të përgjithshem dhe treguesit të zhvillimit te sistemit financiar e orientuar si
"demand-following". Ndërsa për vendet e zhvilluara, lidhja statistikore paraqitet përsëri e
rëndësishme por e orientuar si "supply-following".
Lidhja e parë e quajtur“demand following” i cili është mjaft term i vjetër i përdorur së pari
nga Patrick (1966) evidenton se rritja e kërkesës për shërbime financiare varet shumë nga
rritja ekonomike.Përpos rritjes ekonomike, tregtueshmëria dhe modernizimi i sektorëve të
ekonomisë luajnë gjithashtu rol shumë të madh. Kështu,duhet patur parasysh se krijimi i
institucioneve financiare, aktiveve dhe detyrimeve financiare të tyre, vjen si rezultat i rritjes
së kërkesës e cila me pas ndikon në formë zinxhir tek faktorët tjerë me rëndësi në rritjen
ekonomike siç janë investitorët.Autori thekson se në këtë këndvështrim, sa më e shpejtë është
rritja e të ardhurave reale në ekonomi, aq më e madhe do të jetë kërkesa nga ndërmarrjet për
fonde shtesë dhe për ndërmjetësim finaciar.Ndërsa lidhja e dytë midis zhvillimit financiar
dhe rritjes ekonomike është quajtur nga Patrick (1966) si “supply leading”. Kjo lidhje në
vetvete përfshin transferimin e burimeve nga sektorë të cilët kanë rritjen më të vogël drejtё
sektorëve me rritje më të lartë, duke nxitur dhe përkrahur gjithmonë rritjen.Autori thekson
që krijimi i institucioneve financiare dhe i shërbimeve të tyre, ndodh përpara kërkesës për to
dhe është pikërisht zhvillimi i tyre ai që stimulon rritjen ekonomike.
Kurse Badjun (2009) në studimin e tij na ofron një rishikim të hulumtimeve empirike në
lidhje me ndërmjetësimin financiar nga bankat dhe rritjen ekonomike.Autori vëmendje
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tëveqantë i ka kushtuar shkaqeve,perspektivave të ndërmjetësimit financiar si dhe kushteve
të ndërveprimit.Gjithashtu me anë të këtij rishikimi autori tregon se ka ende mjaft çështje të
pazgjidhura në hulumtime empirike, të cilat shkaktojnë shumë skepticizëm ndaj prioriteteve
të politikave te sektorit bankar dhe rritjes ekonomike.Gjithashtu thekson se pengesa me e
madhe për progresin e metejmë ka qenë dhe është mungesa e të dhënave të përshtatshme të
cilat merren si prokurë për efikasitetin bankar në ndërmjetesimin financiar.Ka shumë
mundësi që nga mungesa e të dhënave ose kufizimin i tyre, roli i sistemit bankar në rritjen
ekonomike të jetë paksa i ekzagjeruar.Sipas tij kjo është arsyeja e cila duhet që studiuesit të
bëjnë kontrolle të kujdeshme.Pra ai mendon se ende pyetja kryesore mbetet pa ndonjë
përgjigjje konkrete se nëse financat janë çështja kryesore në rritje ekonomike, atëherë pse
disa vende kanë sisteme financiare që nxisin rritjen ekonomike,dhe të tjerat vende jo?
Ai thekson se është shumë me rëndësi për të gjetur, kur dhe në çfarë rrethanash një sektor
financiar ka një ndikim pozitiv në rritjen ekonomike, dhe cili është ai faktorë që përcakton
masën e efikasitetit në këtë kontekst.
Sipas tij për të arritur progres duhet të shikohen me kujdes marrëdhëniet në mes qeverisë dhe
bankave sepse provat e ndryshme të historisë ekonomike tregojnë se shumë herë një sistem
financiar ka ndryshuar, qoftë për të mirë apo për të keq dhe roli i qeverisë ka qenë i një
rëndësie vendimtare.
Seth (2016) në studimin e tij mundohet të shpjegoj qartë rolin e bankave në zhvillimin
ekonomik. Ai thekson se bankat janë të vendosura që të heqin mangësinë e kapitalit nga
kursimet dhe investimet duke ndikuar kështu drejtëpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të një
vendi.Autori thotë se me anë të një sistemi bankar të shëndoshë mobilizohen kursimet e vogla
të cilat janë të shpërndara në komunitet bëhen të disponueshme për investime në ndërmarrjet
prodhuese. Duke pasur parasysh këtë autori tregon se bankat kryejnë dy funksione të
rëndësishme:
1. Ato mobilizojnë depozita duke ofruar norma atraktive të interesit,me anë të konvertimit të
kursimeve nga komuniteti të cilat do të kishin mbetur të pandryshueshme në kapitalin aktiv.
2. Ato shpërndajnë këto kursime përmes kredive në mesin e ndërmarrjeve të cilat zgjerojnë
tutje ndërrmarrjet e tyre ku punësojnë më shumë punëtor dhe ndikojnë drejtëpërdrejtë në
zhvillimin ekonomik, pra nxisin zhvillimin e bujqësisë, tregtisë dhe industrisë.
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Autori gjithashtu thotë se nëçdo plan të hartuar për rritjen dhe fuqizimin e zhvillimit
ekonomik, kryeqyteti zë një pozitë me rëndësi të madhe strategjike, kjo ndodh nëse në atë
ekonomi ekziston shkalla e mjaftueshme për formimin e kapitalit. Tjetër karakteristikë që
autori ka theksuar për ekonomi të pazhvilluar është se mungesa e kapitalit është si rezultat i
kursimeve të pamjaftueshme të komunitetit.
Me anë të diskrimineve që bëjnë bankat autori tregon se ato sigurojnë vetveten,që me pastaj
ato bëjnë shfrytëzimin optimal të burimeve financiare të komunitetit.Ai tha se në Indi
periudha e zhvillimit ekonomik ka qenë si arsye kryesore e një rritje të mahnitshme të
depozitave bankare nëpër shumicën e zyrave bankare.Kështu,mund të themi se bankat kanë
ardhur nëpër tregje për të luajtur një rol dominant në nxitjen e zhvillimit ekonomik nga
mobilizimi i burimeve financiare të komunitetit duke u derdhur nëpër kanalet me më nevojë
në ekonomi.

Allen & Carletti (2008), gjatë hulumtimit të tyrë kanë përshkruar rolin që kryejnë bankat në
ekonomi.Gjë të cilën autorëte veçojnë është përmirësimi i problemeve të informacionin në
mes investitorëve dhe huamarrsëve për të siguruar një përdorim të duhur të fondeve.
Gjithashtu edhe zbutja e rrezikut për një kohë të caktuar për shkak të mospërputhjes se
maturimit midis aktiveve dhe detyrimeve. Përpos kontributit të bankave në ekonomi autorët
tregojnë se ato luajnë rol të rëndësishem edhe në qeverisje. Rëndësia e funksionimit të
bankave është relative dhe mund të ndryshoj në thelb gjithë vendin, dhe janë mjaft kritike
për sistemin financiar në përgjithësi.Sipas autorëve bankat veprojnë si monitorues të deleguar
dhe sigurohen që firmat të përdorin burimet e alokuara në mënyre efektive. Ato gjithashtu
luajnë rol të rëndësishëm në zbutjen e luhatjeve të herë pas hershme në ekonomi. Autorët
theksojnë se përpos aspekteve pozitive që kanë bankat në ekonomi, ato shpeshherë kanë
kërkesa që mund të ndikojnë negativisht në sistemin financiar. Duhet pasur parasysh se
bankat shpesh janë qendra kryesore e krizave financiare dhe mund ti ndihmojnë krizat në
përhapjen e tyre me anë të goditjeve të vogla të cilat kanë efekt të madh në sistemin financiar
në përgjithësi.Bankat sigurojnë fondet për firmat dhe i ndihmojnë ekonomisë që të rritet
tregojnë në mes tjerash autorët.
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Burzynska(2009) thekson se ekonomia e Kinës është zhvilluar me shumë shpejtësi që nga
reformat e tregut në vitin 1978.Paralelisht me zhvillimin e reformave u zhvilluar edhe sektori
financiar.Me anë të kësaj teze autorja është munduar të përcaktoj ndikimin e instucioneve
bankare në rritjen ekonomike,gjithashtu është munduar të vlerësoj përputhshmërinё e
politikave financiare të shtetit me ekonominë e vendit në përgjithesi.Analiza të cilën ka
përdorur autorja është empirike dhe është kryer duke përdorur të dhëna vjetore nëpër
periudha të ndryshme kohore. Sipas autores zhvillimi i bankave tregtare ashtu dhe komerciale
ndikon në rritjen ekonomike.Me vetë faktin që bankat ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e
Kinës,mund të kemi parasysh se politikat e shtetit lidhur me sistemin financiar,përkatësisht
bankat janë treguar mjaft të suksesshme. Autorja thotë se për të mbështetur rritjen është e
rëndësishme që të zhvillohen tutje shërbimet financiare,për të siguruar shprëndarje të mirë të
kredisë dhe gjithashtu për të përmirësuar qasjen në financim për ndërmarrjet private,si të
vogla ashtu edhe të mesme.
Taghipour (2008) në studimin mbi rolin e zhvillimit të sistemit bankar në rritjen ekonomike
- rasti i Iranit ka investiguar nga pikëpamja empirike lidhjen midis bankave dhe rritjes
ekonomike duke përdorur metodologjinë e serive kohore.Për këtë dokument autori ka
përdorur metodën Johansen dhe procedurën e zakonshme Granger për të vërtetuar në
mënyrë empirike ndikimin e sistemit bankar në zhvillim e tregut të aksionevë që doemos
ndikon në zhvillimin ekonomik të Iranit.Autori gjithashtu shqyrton dy kanalet kryesore të
transmetimit nëpërmes së cilave zhvillimi financiar ndikon në rritjen ekonomike:
-

akumulimi i kapitalit

-

produktiviteti i kapitalit

Sipas gjetjeve të autorit ekziston një marrëdhënie afatgjatë në mes të zhvillimit të sistemit
bankar dhe GDP reale për frymë në Iran. Analizat tregojnë se bankat më shumë ndikojnë në
rritjen ekonomikë përmes akumulimit të kapitalit por jo përmes produktivitetit të kapitalit.
Ai thotë se ky rezultat nuk duhet të jetë i habitshëm sepse duke pasur parasysh kushtet
ekonomike në Iran, ku nevojat e njerzëve ballafaqohen me kufizime të huamarrjes dhe
pengojnë aftësitë e agjentëve për të arritur nivelet optimale. Prandaj, në të tilla situata roli i
sistemit bankar në zhvillim ekonomik pritet të jetë i fortë duke nxitur rritjen e investimeve
që ndikojnë në ngritjen e akumulimit te kapitalit.
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Drigă& Duran (2013) diskutojnë funksionet kryesore të bankave si dhe rolin e rëndёsishëm
që kanë ato në ekonomi si ndërmjetëse financiare.Ato pohojnë se secila ekonomi e tregut
dëshiron që të ketë një sistem bankar të aftë dhe fleksibil, që të siguroj mobilizimin e parave
që janë në dispozicion dhe me anë të tyre të ndjek aktivitete efikase ekonomike në mënyrë
që të ndikojë në zhvillimin e një vendi.Sipas autoreve ndërmjetësit financiar kryejnë
shërbime financiare që reduktojnë mjaftueshëm kostot,duke bërë që të lëvizin fondet në bazë
të nevojës në mes huamarrësve dhe huadhënësve.Me anë të këtij funksioni bankat bëjnë një
shpërndarje efikase të burimeve që ndikon dukshëm në rritjen e shpejtë ekonomike.Autoret i
vlerësojnë bankat si komponent thelbësor për ekonominë moderne,jo vetëm në aspektin e
qarkullimit,por edhe si financues kryesor i ekonomisë kombëtare. Ndryshe autoret e
konsiderojnë edhe si pasqyrë të rritjes ekonomike sepse bankat mund të kontribojnë në
zhvillimin ekonomik nëdy mënyra: Njëra mënyre është e drejtëpërdrejtë duke rritur artikuj
bilancit dhe tjetra mënyrëështë indirekte,përmes financimit.Në ekonominë globale autoret
theksojnë se rritja e bankave është e një rëndësie të veçantënga konteksti i përshpejtimit të
zhvillimit të sistemit tëinformacionit dhe komunikimit,nëse bankat funksionojnë dobët janë
një pengesë për progresin ekonomike dhe përkeqsojnë varfërine.Sipas autoreve efektet e
krizës financiare globale kanë ndodhur në fund të vitit 2008,kur norma e rritjes se kredive të
dhëna për sektorin privat ishte ngadalësuar dhe kjo në kontekstin makroekonomikë krijonte
një ambient sfidues, ky trend është mbajtur deri në mes të vitit 2011,sistemi bankar rumun
ballafaqohet me aktivitet të dobët të kreditimit dhe të kredive me probleme. Megjithatë, në
vitin 2012 rritja e kredive për sektorin privat rifilloj në mënyrë të përshpejtuar.
Ndërsa në vendin tonë fqinjë, autori Ibrahimi (2000) në studimin e tij ka treguar se
ndryshimet politike në Shqipëri gjatë viteve të ’90, bënë që të transformohet sistemi i
ekonomisë së planifikuar në ekonomi të tregut.Elementi bazë për vendet që kalojnë në
ekonominë e tregut ishte reforma në fushën e sistemit financiar,përkatësisht atij bankar.Kjo
sipas autorit pati ndikim me rëndësi të madhe në arritjen e stabilizimit makroekonomik.
Sfidat dhe vështirsitë e sistemit tonë financiar; institucioneve, tregjeve dhe instrumentave
financiar ndikuan dukshëm në zhvillimin e konsoliduar të 10 viteve të fundit.
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Përpos kushteve jo të favorshme makroekonomike,financiare dhe prapambetjes se
institucioneve,sistemi financiar përballet edhe me vështërsi të tjera siç janë rritja e kredive
të këqija,mungesa e njerzëve kompetent për mbikëqyrjen e bankave si dhe mënyra jo e
përshtatshme e sistemit të pagesave.Këto ngecje arriten deri në një fazë të caktuar ku e
destabilizuan gjithë vendin dhe ekonomia shqiptare u fut në një kolaps të rëndë.Pas gjithë
kësaj u krijua sistemi i ri bankar nga pikëpamja organizative duke u bazuar në bazë të
modeleve ndërkombëtare.
Krahas kësaj Bundo et al (2003) shpjegojnë nivelin e e zhvillimit të sistemit financiar në
Shqipëri dhe e rolit të tij në përshpejtimin e zhvillimit ekonomik të vendit.Ekonomia e
Shqipërisë aktualisht përjeton rritme relativisht të larta rritjeje. Por si ekonomi e re tregu, ajo
është duke kaluar nga faza e lindjes në fazën e rritjes.Ata theksojnë se bashkë me
karakteristikat dhe vështirësitë e fazës në të cilën kanë qenë dhe fazës që ndodhen tani, kjo
ekonomi mbart me vete potenciale ende të pashfrytëzuara zhvillimi.Sipas autorëve sistemi
financiar i Shqipërisë, pa as një dyshim, është katalizatori apo më saktë, laboratori ku
zhvillimet e mëdha ekonomike marrin formën dhe trajtën e duhur. Nuk mund të ekzagjerohet
dhe të identifikohet ekonomia vetëm me sistemin financiar të një vendi por, nuk mund të
neglizhohet roli i pazëvendësueshëm i sistemit financiar në zhvillimin dhe begatinë
ekonomike të një ekonomie kombëtare. Autorët tregojnë se në teorinë mbi shkencën e
financave dhe mbi rolin e sistemit financiar, ka një thënje të rëndësishme e cila mund të
shpjegohet kështu; faza në të cilën ndodhet sistemi financiar i një vendi tregon se nëçfarë
faze të zhvillimit ndodhet vendi në tërësi. Kështu sa i përket funksionit, rolit dhe ndikimit që
luan sistemi financiar mbi ekonominë, janë tre faza të zhvillimit ekonomik:
2.3.1 Faza empirike
Sipas autorëve karakterizohet nga institucione financiare dhe sistem financiar i pazhvilluar.
Kjo fazë përfshin ekonominë natyrale, ritmet të ulëta të rritjes dhe të zhvillimit. Faza empirike
i përket zhvillimit ekonomik dhe ka si tipar gjithashtu kryesor, shpejtësinë e ulët të
rrethxhirimit të kapitaleve dhe të rentës.Ekonomia e cash-it është ajo që dominon në këtë
fazë sipas autorëve.
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2.3.2 Faza e ekonomisë së kredisë
Këtë fazë autorët e shpjegojnë si faza në të cilën ndodh rritja e rolit të institucioneve të
ndërmjetësimit financiar dhe të kredisë.Kështu që aktiviteti bankar përbënë një funksion të
veçantë të transferimit të burimeve dhe të fondeve.Ata theksojnë se me ndërmjetësimin e
bankave sistemi financiar bëhet shumë më aktiv dhe subjektet suficitare në burime dhe fonde
i transferojnë ato tek subjektet deficitare. Pra, në këtë mënyrë përshpejtohet zhvillimi
ekonomik, dhe bashkë me të, shtohet edhe pasuria kombëtare.
2.3.3 Faza e tregjeve financiare
Fazë në të cilën institucionet e ndërmjetësimit financiar perfeksionohen aq shumë, sa përveç
institucioneve të ndërmjetësimit të likuiditeteve, lindin edhe institucione tjera të
ndërmjetësimit të të drejtave financiare. Sipas autorëve në këtë fazë, ekonomia operon me
paranë e padukshme, ku bëhet digjitalizimi i bankave dhe përdorët paraja elektronike, ndërsa
titujt dhe kapitalet transferohen dhe investohen pa pasur ndonjë kufi sasior kohor apo
kombëtar. Në këtë lloj të ekonomisë, sistemi financiar merrpamjen e një tërësie të pafund
relacionesh, transaksionesh, marrëdhëniesh dhe këmbimesh në flukse financiare dhe në para,
të cilat formojnë një zinxhir të njëpasnjëshëm transaksionesh të mbyllura dhe që vetëm si
koncepte i japin kuptim vetë sistemit financiar thonë autorët.
Përpos ndikimit pozitiv të sistemit financiar në ekonominë e një vendi krizat mund të jenë
ato të cilat i japin kahje tjetër ndikimit të sistemit financiar.Autori Andries (2009), tregon se
krizat e përgjithshme financiare fillojnë të manifestohen kryesisht në institucionet
financiare.Ai thekson se krizat financiare mund të gjenerohen gjithashtu edhe brenda
institucioneve jo-financiare, mirëpo transmetimin dhe zgjidhjen e krizës financiare e
kryesojnë institucionet financiare. Ai shpjegon se bankat kanë luajtur edhe në tëkaluarën edhe
tash një rol mjaft vendimtar në zhvillimin e krizës financiare si ndërmjetes financiar që
kontribuojnë në transferimin efikas të fondeve nga agjent të bollshëm siç i quan autori në
agjent të deficitit. Ai tha se bankat mund dukshëm ta lehtësojnë krizën financiare nëpërmjet
aktiviteteve të kryera në tregjet financiare të cilat mund të ndikojnë në normat e
interesit,pasigurinë ne treg dhe cmimin e aseteve.Autori me anë të këtij punimi synon të
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analizoj rolin e bankave në shfaqjen,përhapjen,parandalimin apo zgjidhjen e krizave
financiare në të mirë të ekonomisë.
Në publikimet AKK-së theksohet se përpos krizave, rreziqe tjera që i kanosen sistemit
bankar dhe sjellin paqëndrueshmërinë janë: rreziku i kredisë, i likuiditetit, i normave të
interesit dhe rreziku i kapitalit.
2.3.4 Rreziku i kredisë
Kreditë ose huatë mund të themi se përbëjnë grupin më të madh të aktiveve fitimprurëse.
AKK tregon se cilësia e huave ka një ndikim të rëndësishëm në të ardhurat aktuale.
Institucionet financiare dhe shteti duhet që të kontrollojnë cilësine e portfolit duke përdorur
politika të kujdesshme tëhuadhënjës, kontrolleve administrative si dhe procedurat e sistemit
gjyqësor.
2.3.5 Rreziku i normës së interesit
Sipas AKK-së rreziku i normës së interest ndodh atëherë kur nuk përputhen në mes vete
aktivet dhe detyrimet e ndjeshme ndaj normës së interest dhe sa më e madhe të jetë shkalla e
mospërputhjes aq më shumë ndodhin lëvizjet e normave të interesit.
2.3.6 Rreziku i likuiditetit
Ky rrezik paraqitet atëherë kur banka nuk është në gjendje të përmbushë kërkesat e
depozituesve dhe angazhimet për të dhënë hua.Nëse ndodhin dallime të mëdha në mes
maturitetit të kredive dhe depozitave, jo stabilitet të depozitave, kualitet të dobët të aseteve
që vjen si pasojë e menaxhimit të dobët të likuiditetit ditor,atëherë këto janë sfida dhe
vështërsi të ashpëra për likuiditetin sipas AKK-së.

2.3.7 Rreziku i kapitalit
Në bazë të dhënave të përpunuara nga AKK-së, mundësia e veprimit e kufizuar në treg dhe
pamjaftueshmeria e kapitalit bëjnë që banka të humbas depozituesit e saj dhe si pasojë rritet
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kostoja e financimit, nuk mund ta mbështes zgjerimin e aktiviteteve,pëson reduktim
tëkapacitetit për të absorbuar humbjet,reduktim të rentabilitetit si në raste ekstreme të jetë
në paaftësi pagese ose ndryshe falimentim.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Meqenëse sistemi bankar luan një rol kyç në përgjithësi në ekonominë e një vendi, cilësia
jo e mirë në mbikëqyrjen e këtij sistemi mund të jenë me pasoja të rënda në sistemin bankar
dhe ekonominë e çdo vendi.
Studimet aktuale për rastin e Kosovës janë më shumë cilësore,ndërsa studimet sasiore janë
të fokusuara përgjithësisht deri në vitin 2011. Qëllimi i studimit është të paraqes analizë të
treguesve kryesor statistikor deri në vitin 2015 dhe njëkohësisht të paraqes një pamje sa më
të plotë të sektorit bankar deri më tani.
Në këtë mënyrë duke përdorur një sërë treguesish, do të vlerësohet ecuria e sistemit bankar
kosovar.Rrjedha e kredive joperformuese, sektorët më të zhvilluar ekonomik, fitimet e
bankave,efikasiteti i shërbimeve,normat e interesit në rajon dhe elasticiteti janë paraqitu tek
rezultatet sepse japin më shumë informata të cilat na ndihmojnë të shohim se ku ndodhet
sistemi financiar i Kosovës në përgjithësi.
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4. METODOLOGJIA
4.1 Metodat dhe teknikat e kërkimit
Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të
ndryshme kërkimore dhe përpilmin e bazave të të dhënave në mënyrë që të analizohen të
dhënat dhe të arrihet ndërtim i duhur i projektit hulumtues. Qasjet hulumtuese klasifikohen
në dy kategori: kualitative dhe kuantitative.
Studimi është trajtuar në bazë të disa hulumtimeve në fushën e industrisë financiare që
trajtojnë dhe analizojnë veçanërishtë çështjet e sektorit bankar.Duke u bazuar në qëllimin e
këtij studimi është zgjedhur qasja hulumtuese sasiore (kuantitative). Qasja hulumtuese
sasiore është zgjedhur pasi edhe në literaturën aktuale dhe hulumtime të mëparshme në
lidhje me zhvillimin e bankave dhe rritjes ekonomike është përdorur kjo metodologji. Në
përputhje me qëllimin e studimit është bërë një analizë e detalizuar e sektorit bankar duke u
bazuar në të dhënat statistikore nga ana e raporteve vjetore të BQK-së.Zhvillimi i sektorit
bankar dhe zhvillimi ekonomik i një vendi mund të analizohet nëpërmjet treguesve sasiore
ekonomik.
Metoda e analizës sasiore duke shqyrtuar ecurinë vit pas viti për një periudhe disavjeçare të
treguesve ekonomikë të sektorit bankar.
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5. PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Vlerësimi vjetori i rritjes ekonomike të Kosovës
Në tabelën e mëposhtme paraqitet ecuria e dy treguesve të rëndësishëm, ‘Kreditë e
brendshme të dhëna sektorit privat nga bankat si % e PBB sektorit bankar‘ dhe ‘Rritja e
PBB‘. Të dhënat janë marrë nga ‘World Bank Indicators‘ për periudhën 2005-2015. Vihet re
se ka një rritje të vazhdueshme, nga viti në vit, të volumit të kredive që bankat u japin sektorit
privat. Rritja më e madhe i referohet viteve 2011-2015. Në vitin 2015, shuma e kredive të
dhëna sektorit privat nga bankat zë rreth 35% të PBB. Kjo tregon se sektori bankar në Kosovë
siguron mbështetje për bizneset duke i financuar ato me kredi dhe duke pwrmbushur nevojat
e tyre për fonde. Financimi i sektorit privat krijon mundësi që bizneset të zgjerojnë aktivitetet
e tyre dhe të shtojnë investimet fitimprurëse. Me rëndësi të përmendet është që financimi i
biznesve ka rëndësi pasi ato janë burim i vendeve të punës.

Nga tabela 1 mund të shihet edhe se rritja vjetore e PBB ka ecur përafërsisht në të njëjtat
ritme me atë të kredive të dhëna ndaj sektorit privat. Pra mund të konkludojmë se rritja e
volumit të kredive të dhëna ndaj sektorit privat ndikon pozitivisht në rritjen ekonomike të
Kosovës. Megjithatë, duhet pasur parasysh se ka një sërë treguesish të tjerë makroekonomikë
që ndikojnë në rritjen e PBB dhe kjo rritje nuk mund të shpjegohet vetëm nëpërmjet volumit
të kredive.

Tabela 1. Kreditë e brendshme nga bankat dhe rritja vjetore e PBB- së (në %)
Treguesi/Viti
Kredite e
brendshmete dhena
sektorit privat nga
Bankat (% of PBB)
Rritja e PBB (vjetore
%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17.10 19.58 25.26 30.46 31.61 32.74 34.20 33.99 33.14 33.67 34.82
6.03

4.50

7.29

2.64

3.34

3.31

4.62

2.81

3.44

1.22

Burimi: (Banka Botërore, 2016)
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3.92

5.2 Kreditë dhe depozitat ndër vite në Kosovë

Bazuar në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, sektori financiar vazhdon të zhvillohet
me trende pozitive të rritjes se depozitave dhe kreditimit. Përpos kësaj vlenë të theksohet se
është mjaft likuid, mirë i kapitalizuar dhe profitabil që e bënë të ruaj rolin dominues në
sistemin financiar si nga aspekti i huadhënies ashtu edhe nga aspekti i sistemit të pagesave.
Përkundër sfidave të ndryshme dhe paqëndrushmërive që pësuan tregjet financiare
ndërkombëtare sektori bankar i Kosovës ka qenë gjithmonë stabil për arsye të përdorimit të
strategjive të kufizimit me tregjet financiare ndërkombëtare. Struktura e tregut bankar ka
vazhduar të mbetet e njëjtë sa i përket pjesëmarrjes, ku bankat me kapital ndërkombëtar
vazhdojnë të luajnë rol dominues. Megjithatë, gjatë dy viteve të fundit është vërejtur një
shtim në aktivitetet konkurruese ndër-bankare, kryesisht në avancimin e shërbimeve për
klientët si dhe në ofrimin e produkteve të ndryshme për t’ju përgjigjur kërkesave të tregut.
Vlera e sektorit bankar të aseteve/detyrimeve në Kosovë në nëntor të vitit 2011 ishte 2.66
miliard euro, shumë kjo e cila është 11.9% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit
të kaluar ( Tabela 2). Që nga fundi i vitit 2000, kur banka e parë e pasluftës është themeluar,
vlera e përgjithshme e aseteve në sektorin bankar siç shihet në Tabelën 3 ka shënuar rritje
përafërsisht 26 herë.
Tabela 2. Të dhëna bankare në miliarda euro
Vitet

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Asetet

2204.6

2,455.1

2,659.7

2,829.3

3,059.3

3,186.6

3,385.3

Kreditë

1,289.0

1,458.7

1,698.1

1,763.4

1,805.8

1,882.3

2,019.5

Depozitat

1,744.8 1,936.8 2,104.0 2,279.1
Burimi: (BQK,2015)

2,449.0

2,539.6

2,704.2
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5.3 Kreditë sipas sektorëve ekonomik

Duke pas parasysh tendencat e fundit të kreditimit të sektorëve të ekonomisë, kreditimi i të
gjithë sektorëve ekonomik shënoi rritje. Struktura e kreditimit të ndërmarrjeve sipas
veprimtarive ekonomike mbetet e kryesuar nga kreditë e destinuara për sektorin e tregtisë
(me pjesëmarrje prej (51.2 përqind), pasuar nga ato për sektorin e prodhimtarisë (12.3
përqind) dhe sektorin e ndërtimtarisë (7.5 përqind). Sektori i bujqësisë vazhdon të ketë
pjesëmarrje më të ulët në financimin bankar me pjesëmarrje prej 4.5 përqind, por gjatë
kësaj periudhe është karakterizuar me rritje të përshpejtuar

Kreditë sipas sektorëve ekonomik në
Kosovë
Tregti

Prodhim

Ndërtim

Shërbime financiare

Bujqësi

Tjera

17%
5%
7%

51%

8%
12%

Figure 1. Kreditë sipas sektorëve ekonomik në Kosovë, në përqindje
Burimi: (BQK, 2015)
Vlenë të theksohet që sektorët të cilët shumicën e herave kanë pjesëmarrje më të ulët në
kreditimin bankar, siç janë sektori i bujqësisë dhe i shërbimeve financiare, gjatë vitit 2015
shënuan rritje më të theksuar, gjë që paraqet zhvillim të rëndësishëm për mbështetjen e
zhvillimit ekonomik në vend. Përmirësim të theksuar në krahasim me vitet më herët ka
shënuar sektori i shërbimeve financiare, këtë masë rimekëmbje mund t’ia atribuojmë rritjes
së numrit të ndërrmarrjeve të reja me aktivitet financiar dhe sigurime.

20

5.4 Kreditë joperformuese

Tek kreditë joperformuese të sektorit bankar, cilësia e portofolit kreditor të bankave është
ndër matësit më të rëndësishëm të rrezikut kreditor të bankave. Matjen apo vlerësimin e
cilësisë së portofolios kreditore e bëjnë kryesisht subjektet përkatëse përmes raportit të
kredive joperformuese ndaj gjithsej kredive në total.Përkeqësimi i cilësisë kreditore shprehet
përmes rritjes së raportit të kredive joperformuese ndaj gjithsej kredive, gjë e cila nënkupton
që bankat duhet të ndajnë më shumë provizione për të mbuluar humbjet nga moskthimi i
kredive. Kjo do të ndikoj direkt në bilancin e bankave ku më shumë kapital do të duhej të
ndahet për provizione. Prandaj vlerësimi për këtë tregues është i drejtë sepse nëse normae
kredive joperformuese rritet vazhdimisht atëherë paraqet rrezik më të lartë kreditor dhe u jep
sinjal organeve përkatëse qe mund të ndikojnë në parandalimin e këtij rreziku të lartë për
stabilitetin financiar të vendit.

Struktura e kredive joperformuese,në Kosovë në
përqindje
Të dyshimta

74.00%

26.00%
2010

63.00%

63.00%

37.00%

37.00%

2011

2012

Të humbura

72.00%

75.60%

28.00%

24.40%

2013

2014

Figure 2. Kreditë joperformuese në Kosovë, në përqindje
Burimi: (BQK, 2015)
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Gjatë rishikimit të kredive joperformuese në vendet e rajonit ndalemi në vitin 2015, ku raporti
i kredive joperformuese ndaj gjithsej kredive zbriti në 6.2 përqind nga 8.3 përqind sa ishte në
vitin 2014. Si rezultat i zvogëlimit të vlerës së kredive joperformuese, si dhe rritjes së
përshpejtuar të stokut të kredive gjatë vitit 2015, (figura 5) ndodhi kjo rënie. Kosova vazhdon
të jetë vendi me cilësinë më të mirë të portofolit kreditor krahasuar me vendet e tjera të
rajonit, të cilat kanë një mesatare të raportit të kredive jo performuese ndaj gjithsej kredive
prej rreth 16 përqind.

Raporti i kredive joperformuese ndaj gjithsej
kredive në vendet e rajonit në %
21.60%
18.20%
13.70%
10.30%
6.20%

Kosova

Maqedonia

Bosnja e
Hercegovina

Shqipëri

Serbia

Figure 3. Kreditë joperformuese ndaj gjithsej kredive në vendet e rajonit
Burimi: (BQK, 2015)
Përpos kësaj, mbulueshmëria e kredive joperformuese me provizione për humbje nga kreditë
në vitin 2015 është rritur, faktorë me rëndësi që tregon se ndikon në mirëmbajtje të sektorit
nga humbjet e mundshme. Raporti i mbulimit të kredive joperformuese me provizione tregon
se në vitin 2015 është rritur në 115.1 përqind nga 114.4 përqind në vitin 2014. Me rënie të
trendit të koncentrimit të rrezikut kredior u karakterizua ky sektor. Shkalla e ekspozimit
kreditor në sektorin bankar, që matet si raport i vlerës së gjithsej ekspozimeve të mëdha ndaj
kapitalit të klasit të parë, në vitin 2015, u zvogëlua në 67.1 përqind nga 97.1 përqind në vitin
2014.
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5.5 Performanca e sektorit bankar

Performanca e sektorit bankar të Kosovës vite më parë filloj të kishte permirësime.Profiti i
vitit 2013 shënoi rritje për 26 milionë euro krahasuar me vitin 2012.Kjo rritje ndodhi si
reflektim i rritjes vjetore të hyrave të sektori dhe rënies së gjithsej shpenzimeve.Rritja
vazhdoj edhe gjatë vitit 2014 ku profiti i realizuar gjatë këtij viti arriti vlerën 46.9 milionë
euro krahasuar me vitin 2013.Kjo rritje ndodhi si rezultat i menaxhimit më të mirë të
shpenzimeve, që shënuan rënie të konsiderueshme krahasuar me vitin e kaluar, përderisa të
hyrat shënuan rënie të lehtë.

Fitimet neto në Kosovë ,në miliona euro
69.3
61.3
46.9
36.0

22.4

2011

2012

26.0

2013

2014

2015

2016

Figure 4. Profiti neto i sektorit bankar në Kosovë, në miliona euro
Burimi: (BQK, 2015)
Sektori bankar i Kosovës deri në shtator 2016, vlerën e profiti të realizuar e kishte 61.3
milionë euro, që në krahasim me vitin 2015 shënoj rënie (si në fig 6), mirëpo prapë se prapë
vazhdon të ketë nivel të lartë të qëndrueshmërisë si rezultat i menaxhimit të mirë të
rreziqeve bankare. Rënia ndodhi si rezultati i rritjes se shpenzimeve të sektorit dhe rënies së
të hyrave.Në shtator 2015, treguesit kyç të likuiditetit u karakterizuan me rritje, gjë që
ndikoi në përmirësimin e mëtejm të pozitës së likuiditetit të sektorit bankar.Gjithashtu,
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sektori bankar është karakterizuar në vazhdimësi me nivel të lartë të kapitalizimit, duke
tejkaluar kërkesat minimale rregullative.
5.6 Normat e interesit në rajon
Normat e interesit në Kosovë, si ato në kredi ashtu edhe ato në depozita, ecin paralelisht
menormat e aplikuara nga vendet tjera të rajonit. Në vitin 2015, norma e interesit për kredi
në Kosovë ishte më e ulët se sa në Shqipëri dhe Mal të Zi, ndërsa ishte më e lartë se sa norma
e interesit në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Maqedoni. Për sa i përket depozitave, Kosova dhe
Mali i Zi kishin normat më të ulëta të interesit në mesin e vendeve të rajonit.

Normat e interesit në vendet e rajonit
Norma e interesit në depozita

Norma e interesit në kredi
8.50%

8.40%

7.70%

6.80%
5.70%

2.60%

1.90%

1.30%

Bosnja e
Hercegovina

Maqedonia

1.20%

Shqipëria

Kosova

1.20%

Mali i zi

Figure 5. Normat e interesit në rajon, në përqindje
Burimi: (BQK, 2014)
Bankat në Kosovë për shkak të perceptimit të lartë të rrezikut janë shumë të matur në ofrimin
e kredive për konsumatorë.Ky perceptim i rrezikut vjen kryesisht nga mungesat e përkrahjes
institucionale, që kanë të bëjnë me mosefikasitetin e gjykatave në zgjidhjen dhe ekzekutimin
e rasteve. Të gjitha këto sfida dhe vonesa si pasojë e mosekzekutimit të rasteve rrisin
shpenzimet e bankave, të cilat pastaj e ngarkojnë shumë procedurën e ofrimit të kredive të
bizneseve private, të shprehur nëpërmes normave të larta të interesit.
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Në këtë kontekst, problem specifik është edhe ekzekutimi i kolateralit, është e vështirë të
gjendet blerës për pengun e paraqitu në treg nga arsye të ndryshme.Kosova radhitet si shtet
me normë të lartë të kolateralit në raport me kredinë e lëshuar si pasojë e implemetimit të
dobët gjyqësor lidhur me ekzekutimin e kredisë dhe zbatimin e kontratave. Tek bizneset
vazhdimisht vërehet një deficit i projekteve të financueshme, pasiqë e kanë të pamundur të
ofrojnë dokumentacionin e duhur për të përmbushur formalitetet që kërkohen nga
instiucionet banakre për të arkëtuar kredinë. Këtu mund të veçojmë sektorin bujqësor, ku
kanë të bëjnë më së shumti me mungesën e raportimit për t`iu qasur kredisë apo nga ana e
prodhuesve bujqësor marrin raporte të cilat nuk i mbulojnë kërkesat e kontratës.
Tjetër pengesë për bizneset tash dhe shumë vite më parë (periudhën e pasluftës) mbetet
sistemi i dobët kadastral, si pasojë e mosregjistrimit të pasurive tëpaluajtshme (tokat,
ndërtesat) dhe kjo pamundësonte që bankat të mbledhin garancionin e duhur nga
konsumatori.Jo vetëm këto janë disa nga problemet që pengojnë çlirimin e potencialit
financiar në Kosovë në shërbim të rritjes dhe zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. Shumica
këtyre faktorëve janë pjesë e çdo debate ekonomik dhe mund të themi se shumica prej tyre
janë të natyrës institucionale.
5.7 Pesha e ekonomive familjare në sistemin bankar të Kosovës
Ekonomitë familjare janë ndër sektorët më të kredituar nga sektori bankar Kosovar.Kjo për
arsye konsumi i familjeve ndikon indirekt në rritjen e kërkesës agregate e cila pastaj nxit
qarkullimin e të hyrave në ndërrmarrje.Andaj, vlerësimi i gjendjes ekonomike të ekonomive
familjare në aspektin e ngarkesës së tyre me borxh, aftësisë për shlyerjen e detyrimeve dhe
gatishmërisë për konsum është i rëndësishëm për vlerësimin e rrezikut kreditor.Në rastin e
Kosovës, informatat për këtë sektor janë të mangëta (mungojnë të dhënat për të hyrat e
ekonomive familjare si dhe për çmimin e patundshmërive). Sidoqoftë, prapë se prapë niveli
i rrezikut nga ekonomitë familjare qëndron kryesisht mbi nivelin mesatar, me tendenca të
lehta rënëse dhe ngritjeje si rezultat i zhvillimeve të ndryshmekonomike në Kosovë.Burimi
kryesor i financimit të sektorit bankar në Kosovë janë depozitat, të cilat në kushte normale
mund t`i konsiderojmë si burimi më i qëndrueshëm i financimit për bankat. Ato përbëhen
nga shuma të vogla të një numri të madh individësh gjë e cila i siguron ato sepse është thuajse
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e pamundur t`i tërheqin gjithë ata individ depozitat e tyre në të njëjtёn kohë.Kjo gjë mund të
ndodh vetëm në raste ekstreme të ndonjë paniku financiar dhe përbënë shumë ndjeshmëri për
bankat. Prandaj për nivelin e likuiditetit, të besushmërisë dhe sigurisë në njërën ane si dhe
sektorit bankat në anën tjetër si matës i besueshëm konsiderohet ekonomia familjare.

Ndyshimi vjetor për ekonomitë
familjare
17.40%

9.50%

8.60%

9.00%

2.60%
2012

2013

2014

2015

2016

Figure 6. Ndryshimi vjetor i kredive për ekonomitë familjare, në përqindje
Burimi: (BQK, 2016)
5.8 Sektori bankar në Kosovë është mjaft efikas

Sektori bankar në Kosovë ka një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve si dhe
vazhdimisht po investon nё teknologji dhe infrastruktuë bashkëkohore bankare paralelisht
me vendet e zhvilluara.Shumica e bankave në Kosovë ofrojnë sisteme moderne dhe efikase
të pagesave dhe të shlyerjeve të borxhit, të domosdoshme për kryerjen e transaksioneve ditore
nga ana e bizneseve dhe individëve.Rëndësi të madhe i kushtojnë zhvillimit të aspektit e
pagesave ndërkombëtare, kartelave ndërkombëtare të pagesave, pikave të shitjes, si dhe
shërbimeve të tjera elektronike bankare, të cilat ofrojnë shërbimet 24 orë. Kësisoj me
zhvillimin e sektorit bankar është zhvilluar edhe tregtia në mes vendeve të ndryshme, ku kjo
gjë ka ndihmuar shumë Kosovën në integrimin në rrjtin ndërkombëtar të pagesave si dhe ka
bërë të mundur lëvizjen e lirë të kapitalit në të gjithë botën ku të gjithë këta faktorë së bashku
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kanë kontribuar në rritjen sa më të shpejtë të ekonomisë formale. Mangësi e bankave në
Kosovë dhe rajon është se ngarkojnë përdoruesit me tarifa të larta e që në vendet tjera ato
shërbime kryhen falas. Në bazë të bisedave jo formale, përgjigjja e disa zyrtarëve të bankave
ka qenë se qëllim të edukimit të klientëve për përdorimin e shërbimeve të cilat i ofrojnë online
siç është e-banking si dhe për shkak të kostos të mbingarkesës së sportele detyrohen të marrin
hapa të tillë, pra aplikimin e tarifave.
Tabela 3. Shtrirja e sektorit bankar në Kosovë

Përshkrimi

Qershor

Qershor

Qershor

Qershor

2013

2014

2015

2016

Numri i degëve bankare

43

44

45

45

Numri i nëndegëve bankare

253

226

219

207

Numri i ATM-ve

493

487

505

534

Numri i POS-ve

9039

9191

9459

9785

113171

147739

164583

215833

Numri illogarive 'E-banking'

Burimi: (BQK, 2016)
Shpërndarja gjeografike e degëve dhe nëndegëve të bankave përfshin pothuajse të gjithë
territorin e vendit.Vazhdon të evidentohet përqendrim më i madh i degëve dhe nëndegëve
bankare në regjionin e Prishtinës, ku edhe përqendrimi i popullsisë është më i madh.

5.9 Barrierat e sistemi bankar ndaj bizneseve

Vazhdimësia e prezantimit të problemeve ka filluar qysh pas përfundimit të luftës nga
bizneset kosovare.Një nga pengesat më të mëdha të të bërit biznes nga ndërrmarrjet private
është qasja në financa. Sistemi bankar në Kosovë, sipas bizneseve, ka treguar një hezitim dhe
mosgatishmëri për financimin e disa sektorëve me shumë rëndësi për zhvillimin ekonomik.
Sektorin i bujqësisë, është sektor me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe tërheqë vetëm 4
% nga portfolio e përgjithshme e kredive.Gjithashtu mosgatishmëria e bankave për
përkrahjen dhe financimin e bizneseve të reja ka bërë që këto biznese të bëjnë financimin e

27

tyre në mënyë joformale.Mungesa e fondeve financiare paraqet problem kronik për
ekonominë e Kosovës dhe kufizon zgjerimin e bizneseve të reja.

Barrierat në afarizmin e bizneseve
30%
25%

14%

Mungesa e
kuadrit të
kualifikuar

16%

Politikat fiskale

15%

Barrierat
financiare

Politikat
ekonomike

Informaliteti në
ekonomi

Figure 7. Barrierat në afarizmin e bizneseve
Burimi: (Centrum4, 2016)
Për rritjen dhe zhvillimin e NMV-ve burimet financiare janë shumë të rëndësishme.Zakonisht
ndërrmarrjet e vogla janë më të kufizuara financiarisht sesa ndërrmarrjet e mëdha.Disa nga
problemet kryesore të bizneseve janë mungesa e qasjes në format adekuate dhe të
përshtatshme të kredisë, kapitalit dhe shërbimeve financiare në përgjithësi.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Në këtë punim përpos të dhënave teorike kemi shqyrtuar shumë argumente emprike të cilat
na jepin një pasqyrë lidhur me raportet e faktorëve të përbashket mes sistemit bankar dhe
rritjes ekonomike,që janë shumë me rëndësi.
Shumë ngjarje që kanë ndodhur në Kosovë kanë bërë që të rishikohet në mënyre të
përgjithshme si politikat,procedurat ashtu edhe ndërtimi nga fillimi i sistemit bankar.
Disa nga indikatorët kryesor të performancës se sistemit bankar që ne i kemi analizuar janë
nga seri të ndryshme kohore , me të dhëna statistikore të mbështetura tek institucioni më i
lartë bankar në Kosovë,siq është Banka Qendrore.
Pra në bazë të gjetjeve kemi vënë në pah se:
1. Sektori bankar mbështet stabilitetin makroekonomikë të Kosovës -Duke pasur parasysh
shkallën e lartë të papunësisë, krijimi i vendeve të reja të punës ka rëndësi të veqantë në
zhvillimin ekonomik. Përkrahja e NMV-ve me anë të normave të ulëta të interesit në kredi
do të terheqte me vete kafazin e kufizimit për huamarrje. Prandaj është shumë me rëndësi që
të kemi një sistem bankar të shëndoshe i cili siguron mbështetje për bizneset duke i financuar
me kredi dhe në këtë mënyre këto biznese janë burim i vendeve të reja të punës, që në mënyre
direkte ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit.
2. Bankat në Kosovë janë treguar se janëprofitabile - Fiitimi neto bankave të Kosovës

i

rritur vit pas viti na siguron që ato të zhvillohen më tepër, të zgjerojnë gamën e produkteve
që ofrojnë, të rrisin cilësine e shërbimeve.Ato përmes përdorimit të marketingut në kohën e
duhur ndikojnë në zhvillimin e kompanisë dhe në mënyre të drejtëpërdrejtë optimizojnë të
ardhurat e tyre.Përpos kohës ato si armë kanë edhe shërbimin e duhur në vendin e duhur duke
bërë kështu që të mbajnë klientët aktual dhe të vazhdojnë të fitojnë klientë të rinjë.

3.Bankat kontribuojnë në rritjen ekonomike të Kosovës- Nëpërmes financimit të sektorëve
të ndryshëm të ekonomisë bankat në Kosovë përmbushin nevojat për fonde të bizneseve të

29

cilat pastaj i përdorin këto fonde për mundësi fitimprurëse investimi.Bazuar nga
karakteristikat dhe rëndësinë që ka sistemi kreditor në zhvillimin ekonomik të vendit, kreditë
e bankave apo kreditë komerciale, edhe pse kanë normat e larta të interesit për to, në një
mënyrë dhe në një masë kanë ndikuar në zhvillimin e proceseve ekonomike si dhe në
zhvillimit e këtij sistemi. Si rezultat i nevojave dhe kërkesave të mëdha të qytetarëve dhe e
ekonomisë për kredi, pra edhe përkundër normave të larta të interesit të cilat funksionojnë në
sistemin e sotëm kreditor, prapë se prapë dinamika a tyre është zhvilluar mirë.
Për qasje më të mirë në informata të sakta dhe zbutjen e problemit të asimetrisë së
informatave institucionet kosovare, si Banka Qendrore ose ministritë përkatëse po ashtu
duhet të përmirësojnë sasinë dhe kualitetin e informatave për regjistrin e bizneseve si dhe
historinë në marrjen e kredive. Këto paraqesin vetëm disa nga mundësitë dhe perspektivat e
shumta që do të duhet të adresoheshin për tejkalimin e faktorëve që po rrisin preminë e
rrezikut në sistemin financiar. Tejkalimi i këtyre pengesave do të hapte mundësinë për
mobilizimin e potencialit ekonomik të Kosovës dhe përafrimin e saj me vendet me nivel më
të lartë të rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Prandaj, suksesi në tejkalimin apo zbutjen e këtyre
pengesave është i arritshëm nëse ka përpjekje serioze të qeverisë dhe të institucioneve
ndërkombëtare në përmirësimin e mjedisit afarist.
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